Chương 194: Ẩn sâu công và danh

Toàn bộ tinh khí thần Kê Sơn phải thay đổi, thay đổi thành hướng tích cực.

Đặc biệt là những nhóm lực sĩ tầng dưới cùng, từ khi mới mới bắt đầu, bọn hắn chính là được đám người kia buông tha. Bởi vì căn cốt thấp hèn mà không thể không đi con đường lực sĩ.

Chịu đựng sự đau khổ về cơ thể khi luyện tập, chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác, rõ ràng không có năng lực mạnh như vậy mà không thể không tiến vào sơn lâm, tiến vào hoang dã đánh giết yêu thú.

Lấy mạng đổi vài món ít ỏi.

Mỗi lần đều bị thương rất nhiều, nhưng không có ai hiểu bọn hắn, cũng không có ai nguyện ý dừng lại hỏi bọn hắn có mệt hay không, có cần nghỉ ngơi hay không.

Không có ai.

Chỉ có vào đêm đêm khuya, bọn hắn lăn lộn khó ngủ, núp trong chăn âm thầm gào khóc.

Ngày thứ hai, lại giả vờ kiên cường cầm vũ khí lên tiến vào nơi hoang dã.

Lấy sự chém giết, lấy sự nỗ lực để duy trì tôn nghiêm đáng thương của bọn hắn.

Mỗi người đều thấy cơ thể cường tráng của bọn hắn mà không có ai nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, tránh né của bọn hắn.

Cho đến khi cơ giáp xuất hiện khiến bọn hắn bắt được nhiều con mồi hơn, làm địa vị bọn hắn tăng mạnh, nội bộ trong gia tộc, người nhà, đều coi bọn họ là cánh tay vàng.

Khiến lòng tự ái của bọn hắn đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn, vì thế cũng càng thêm nỗ lực, đạp vào sơn lâm đánh chết yêu thú, hái linh thảo linh dược.

Lúc trước, bọn hắn có khả năng vạn bất đắc dĩ, khi đó đã trở thành cam tâm tình nguyện rồi.

Kèm theo cuộc tranh của cơ giáp tài bắt đầu, bọn hắn lại lần nữa được người ta chấp nhận thì rốt cuộc mới đứng ởtrước đài, mở ra sở học trọn đời của mình, nhận được sự ủng hộ của cả sảnh đường.

Thì ra bọn hắn không phải là lực sĩ có cũng được không có cũng được.

Mà là chiến sĩ cơ giáp có thể đứng trên chiến trường, đứng trước đài.

Trong một giây cơ giáp này xuất hiện, bọn hắn sẽ khác trước.

Không còn là những người có cũng được không có cũng được, những người bị yêu thú thôn phệ, cũng không có ai nhìn nhiều.

Mà là có thể chiến sĩ cơ giáp đánh chết yêu thú, mà là chiến sĩ cơ giáp có thể bảo vệ vườn nhà, được vạn người theo đuổi nâng bốc, hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của vạn người, hưởng thụ sự quan tâm, hưởng thụ sự tán dương.

Hiểu rõ một điểm này.

Nhiều năm khí ứ đọng, tản ra không trung.

Tất cả mọi người, đều như trùng hoạch rồi tân sinh.

Trên đường chính, trong hẻm nhỏ, bên trong trạch viện, trong tửu lâu, khắp nơi nâng ly, khắp nơi yên tâm hát vang, khắp nơi hào tình tráng chí.

Mỗi lực sĩ đều thấy hy vọng.

Mà hy vọng này mang cho bọn hắn lực lượng vô hạn, bện chặt bọn hắn thành một sợi dây thừng.

Để bọn hắn càng không sợ hãi, càng dũng mãnh và càng thêm đoàn kết.

Tinh khí thần ở Kê Sơn thành ngay lúc này đã thay đổi triệt để không giống với lúc

trước.

Sau khi Nam Bất Hưu an bài xong người gác đêm thì hắn cũng như Phủ thành chủ và vạn dân đều uống rượu, hát vang. Chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ngô Kiềm, Tống Thanh Phong, Bỉnh Văn Ngạn, Nhan Như Luật và tất cả người khác đều nhếch miệng cười to, ha ha nâng ly, dáng vẻ cao tu cũng không có. Chỉ uống.

Chỉ uống vì cao hứng, không có ai không khen Nam Bất Hưu.

Mỗi người đều tìm hắn uống rượu, Nam Bất Hưu cũng là lần đầu tiên uống rượu để bị say khướt. Bị đám Tiểu Định Thiên bốn người nhấc cánh tay, bàn chân của một người, nhấc trở về Nam gia.

Sáng sớm hôm sau.

Nam Bất Hưu bị Lưu Như Mạn đánh thức.

Dùng pháp lực loại bỏ men rượu trong cơ thể, ăn bữa sáng, rồi đi tới hàng quán.

Hôm nay là thời gian bắt đầu đoàn chiến.

Đi ra cổng thành phía Nam liền thấy trên màn hình cỡ lớn, đang chiếu đại chiến mười tổ cơ giáp.

"Đã bắt đầu nữa rồi!"

"Ngủ quên mất."

Nam Bất Hưu xoa xoa mặt, hắn không bay vào trong tràng quán mà đi tới quán Cố Đại Đông bày cơm.

Khác trước quán cơm thấy Nam Bất Hưu qua đây, liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ.

"Bái kiến Nam gia chủ!"

"Bái kiến Nam gia chủ!"

Nam Bất Hưu đáp lễ:

"Mọi người thoải mái, ta tới ăn vài món."

"Vâng."

Mọi người đè sự kích động như thấy được đại minh tinh.

"Đại Đông ca, cho ta một ít món điểm tâm."

Nam Bất Hưu hô với Cố Đại Đông đang bận rộn ở phía trong.

"Ha ha ha Nam tiền bối đến rồi. Ngài đúng là đã lâu không đến quán nhỏ của ta rồi."

Cố Đại Đông cao hứng cười to, mỡ mập cả người hắn run lẩy bẩy theo tiếng cười to của hắn.

"Ngươi có bận không, đây không phải là. Mỡ trong người ngươi quá dầy rồi, nên giảm cân."

Nam Bất Hưu vỗ vỗ cái bụng mập của Cố Đại Đông làm hắn cười ha ha.

Tự mình chuẩn bị cho Nam Bất Hưu ị một ít linh quả rồi nấu một ly linh trà, sau đó ngồi xuống với hắn.

"Chư vị cùng đến."

Nam Bất Hưu mời mấy người nhìn hắn đầy sùng bái.

"Vâng."

Mọi người mừng rõ, hết sức phấn khởi ngồi dậy đi qua đây.

"Sớm biết huynh đệ ngươi không phải là phàm nhân, nhưng không nghĩ rằng ngươi bất phàm như thế. Hiện tại ca ca ta chỉ có thể ngẩng mặt nhìn ngươi rồi." Cố Đại Đông cảm khái nói.

"Ha ha, chẳng phải từ khi mới bắt đầu ngươi đã ngẩng mặt nhìn ta?"

Nam Bất Hưu cười nói lung tung khiến Cố Đại Đông cười ha ha. Mấy người đó cũng cười ngây ngô theo.

"Lão ca ta thật sự bội phục ngươi, ngươi có biết, bây giờ ngươi có địa vị gì không? Ngươi còn cao hơn thành chủ."

Cố Đại Đông thở dài nói.

"Cũng không dám nói bậy, truyền tới tai thành chủ cũng không tốt." Nam Bất Hưu lắc đầu cười nói.

"Sợ cái gì. Nếu thành chủ dám đối phó với ngài, toàn thành chúng ta sẽ không đđồng ý."

"Chính là. Hắn không cho phép đại tài, cùng lắm thì bọn ta theo ngài đến nơi khác xây dựng thành thị là được."

"Nếu ngài mở kim khẩu, chín mươi phần trăm gia tộc trong thành đều sẽ đi theo ngài. Chúng ta không hầu hạ Bỉnh gia hắn là được."

Mọi người mồm năm miệng mười.

Nam Bất Hưu mặt mày nghiêm túc nói:

"Cũng không được nói như vậy. Thành chủ không đối xử tệ với ta, vậy sao có thể nói như vậy đâu, sau này không cho phép nhắc lại. Nếu nghe có người nói, các ngươi lập tức cản lại, có nghe hay không."

"Vâng, Nam gia chủ. Chúng ta cũng chỉ tùy tiện nói chuyện như vậy. Hắc hắc"

"Chúng ta cũng biết quan hệ giữa Phủ thành chủ và ngài. Cũng không có ý tứ khích bác ly gián."

"Ta đang cho ngài thấy thái độ của chúng ta. Ngài cho chúng ta tôn nghiêm, nếu hắn thật sự gây rủi ro, tất cả chúng ta đều ủng hộ ngươi."

"Đúng, bất kể là ai, chỉ cần Nam gia chủ ngài gọi một tiếng, chúng ta xương tan nát thịt cũng không do dự đi theo."

Mọi người vỗ ngực nói.

Nam Bất Hưu cười khổ, danh tiếng quá cao. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

"Đa tạ chư vị yêu thích."

"Đâu có đâu có. Ngài cho chúng ta tôn nghiêm, chúng ta tôn trọng ngài, đây không phải đúng sao."

"Đúng vậy đúng vật."

Mọi người nói thật lòng.

"Tất cả mọi người ghi nhớ ở trong lòng là được, tuyệt đối không thể nói ra. Không thì nói qua nói lại thì có khả năng thật sự sẽ xuất hiện chuyện không tốt. Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, đi trong đám người ca tụng thành chủ vĩ đại. Phạm vi truyền tụng càng rộng càng tốt, nhất định phải che thanh danh của ta. Có hiểu không?"

Nam Bất Hưu trịnh trọng khuyên bảo.

Mọi người không hiểu.

Cố Đại Đông nói: "Ngươi sợ có người đối phó ngươi?"

"Thụ đại chiêu phong, khó đảm bảo có người không ưa ta sẽ có mưu kế gì. Hiện tại Nam gia còn rất nhỏ yếu, không chịu nổi uy hiếp đến từ bên ngoài.

Danh tiếng quá lớn, đối với ta, đối với Nam gia cũng không nhất định là chuyện tốt.

Cho nên, Đại Đông ca, các vị huynh đệ, Nam gia có thể sừng sững không ngã hay không thì phải nhờ các ngươi rồi. Canh gác cho thành chủ, ẩn, ẩn Nam gia ta."

Nam Bất Hưu trịnh trọng hành lễ.

Mọi người nghiêm túc, đều biết đây là chuyện nghiêm trọng.